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chitektonicznym  ‒  twórczości  architektonicznej,  rozwoju  urbanistycznego  ‒  wzbogaconym 
o  komentarz  związany  z  przestrzenią  kulturową,  rozumianą  jako  sfera  wartości  i  znaczeń, 
uobecnionych w materialnej tkance miasta.









1. Nowa Huta (New Steel Mill) ‒ introduction1
Nowa Huta2  occupies  an  important  place  in  the  history  of  European  urban  planning, 





of  crosses,  churches,  neglected,  abandoned,  pretty,  ugly,  fashionable. This  leads  to many 
misinterpretations4. It should be stressed that in Nowa Huta we are dealing with a space full 






tissue of  the city. On  the one hand, Nowa Huta  represents a certain  ideologization of  the 
space, a total creation, “the great architectural narrative” aiming to control the urban space 
(in terms of totalitarian disciplining the masses).
On  the other  hand,  it must  be  remembered  that Nowa Huta  represents  the  last  period 






administrative center.  Its  role was  limited  to  that of a district – a housing estate  for  the workers, 
poorly connected with Cracow in functional and social terms.





5  In  an  interesting  and  insightful  article on  the  representation of Nowa Huta Ewa Majewska notes 
that focusing on the apotheosis of Communist Poland achievements, we underestimate the struggle 
of  individuals,  perhaps  even  the  entire  population  sentenced  to  a  short,  animal  life,  without  the 
sun.  Compare:  E.  Majewska,  Nowa Huta jako projekt utopijny. Szkic o wyobraźni politycznej, 
[in:]  Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty,  eds.  M.  Kaltwasser, 
E. Majewska, K. Szreder, Kraków 2007, p. 195­196. The knowledge of Nowa Huta among people 
living  outside  of Cracow  is  quite  superficial  and  limited,  at  best,  to  popular myths  and  “iconic” 
places. For its residents, Nowa Huta is a place devoid of identity. Compare: Zrozumieć Nową Hutę, 
red. A. Kurkiewicz, Kraków 2008. About the representations writes Ł. Stanek. Compare: Ł. Stanek, 











Nowa  Huta  currently  undertaken  by  specialists  in  various  disciplines  result  in  constant 
broadening of the research contexts, hovewer, not always in the increase of the knowledge 
about the city.
2. Nowa Huta and the idea of the socialist city8
The history of Nowa Huta is closely related with a new quality of urbanization process 
that  emerged  in  Central  and  Eastern  Europe  after  the  Second World War  as  a  result  of 
geopolitical  changes.  The  newly  adopted  communist  system  pushed  urban  planning 
into  a  politically  charged  and  institutionalized  framework.  The  exemplification  of  this 
phenomenon were  the  socialist  cities.  The  first  and  the most  prestigious  industrial  cities 
for  “new  people”  in  “new”  Europe  were:  Dimitrovgrad  in  Bulgaria,  Eisenhüttenstadt  in 
Germany, Dunaújváros in Hungary, city district Ostrava ‒ Poruba and Nowa Huta in Poland9. 
Centrally planned and controlled cities were associated with the demands of rapid, forced 
industrialization,  the  key  elements  of  the  economic  plans  and  based  on  a  unified  urban 
plan, characterized by the spatial order. The greatest influence on their shape (both spatial 
and social) was exerted by  the socialist  ideology and  the doctrine of  the  socialist  realism 
6  Compare: K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1983.
7  This  problem  was  noted  by  W.  Komorowski.  Compare:  W.  Komorowski,  Wartości kulturowe 
Nowej Huty. Urbanistyka i architektura,  [in:] Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum 
rozproszonego,  eds.  J.  Salwiński,  J.  Sibila,  Kraków  2008. The  research  has  not  been  completed 
yet. Notable contemporary positions on the architecture of Nowa Huta (a selection): Nowa Huta ‒ 
architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty, ed. A. Biedrzycka, Kraków 2007; 
Nowa Huta – przeszłość i wizja…, op. cit.; L. Sibila, Nowohucki design. Historia wnętrz i ich twórcy 
w latach 1949‒1959, Kraków 2007; M. Miezian, Nowa Huta, socjalistyczna w formie, fascynująca 
w treści, Kraków 2004. Certainly a unique role in the documentation of the history of Nowa Huta 
is  played by  the museum  located  in Nowa Huta,  a branch of  the Historical Museum of  the City 
of Cracow, http://mhk.pl/dzieje_nowej_huty.
8  The attempt to place Nowa Huta in a broader urban context was made among others by A. Lorek, 
Nowa Huta na tle miast socrealistycznych,  [in:] Nowa Huta – architektura…, op. cit.;  J. Purchla 
presents  a  broad  background  for Cracow  (and Nowa Huta)  in  his  publications. Compare  among 
others: J. Purchla, Kraków w Europie Środka, Kraków 2000; An attempt to deliver some comparative 
analyses was made by A. Sumorok, The socialist city – a homeless city? A contribution to the research 
on model implementations, Art. Iquiry, vol. XIII, Łódź 2011.








New  cities,  e.g.  Nowa  Huta  were  subordinated  to  doctrinal  guidelines,  which  were 
previously  approved  by  the  official  government­controlled  Architects’  Debates  or 
Congresses11. It should be emphasized that neither the year 1949 nor the subsequent years 
gave  the  answer  to  what  the  socialist  content  and  national  form  actually  were.  Several 
concepts  and  patterns,  sometimes  contradictory,  were  used12.  Certainly,  urban  design 
entered an institutionalized phase. It was subordinated to a specific formal rigor, particularly 
the  principle  of  symmetry  and  spatial  hierarchy.  Every  major  project  was  subjected  to 
the approval of the central government.
The theoretical basis of the socialist city referred to the concept of ideal cities, utopian 
creations which were  responsible  for buildig  a happy and,  in  this  case,  classless  socialist 
society,  and  a wonderful  new home. The  cities’  important  component  became  a  properly 
organized space, which was one of the key concepts of the socialist realism doctrine. Space 











the  existing  theories  tested  in  practice,  in  part  (officially  condemned)  modernist  ones 
e.g. social housing, the neighborhood units. The ideal (postulated) space of the socialist city 
10 Stalinist architecture research has a long tradition and resulted in many insightful studies. Compare: 
V. Paperny, Architecture in the age of Stalin.Culture Two, Cambridge University Press, 2002.
11 The debate during which the socialist realism doctrine was introduced in Poland took place in Warsaw 
in June 1949. Compare: O polską architekturę socrealistyczną, Materiały z krajowej partyjnej narady 
architektów z dnia 20–21.VI.1949 w Warszawie, Warszawa 1950.
12 Compare: W. Baraniewski, Ideologia w architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego, 
Rocznik Historii Sztuki, t. 22, 1996, p. 238.
13 Research  on  the  socialist  urban  planning  and  the  socialist  city  have  been  advanced  and  resulted 
in many publications. Among others notable ones are others: A. Stenning, Placing (post)Socialism, 
[in:] European Urban and Regional Studies, 7 (2), 99­118; City after socialism: urban and regional 
change and conflict in post-socialist societies, ed. G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelenyi, Cambridge 
1996;  M.  Czepczyński,  Przestrzenie miast postsocjalistycznych: studia społecznych przemian 







The  vision  of  the  city  of  “new  people”,  never  fully  completed,  materialized  largely 
in literature14. This vision included a dream city with wide avenues and vast squares serving 








in  some way personalized17. The space was also differently  interpreted by  the politicians, 
designers and users. On the one hand, we are dealing with  the desire  to build a new city, 
traditionally  defined  in  terms  of  space,  referring  to  the  historical  solutions  (in  the  case 
of  a national  form of  social  realism and more or  less disguised  reference  to  the  tradition 
of  pre­war  urban  planning).  On  the  other  hand, we  received  an  artificial  city  created  on 






















17 P. Winskowski, Architektura polska lat 50. – idee zbiorowe i indywidualne, [in:] Futuryzm miast…, 
op. cit.
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3. Nowa Huta  – the idea realised
Nowa Huta was  located, unlike  the other Central European  industrial centers,  in close 
proximity  to  a  large  metropolitan  area,  Cracow.  The  choice  of  location  was  dictated  by  
complex  political  factors.  One  can  add  that  the  construction  of  the  metallurgical  plant 
had been already  included  in  the 3­Year Plan, but  the  exact place was not  chosen  then18. 
In  February  1949  the  final  decision  was  taken  to  build  the  steel  plant  in  the  vicinity 
of Cracow, together with the city – the “dormitory” for the workers. The origin of the city 




of housing  for  the builders of  the  steel plant21. The first  estates were  located peripherally 
in relation to the futre city centre.
Tadeusz Ptaszycki was chosen  the general designer of Nowa Huta. The choice of  this 
particular  architect was mainly  dictated  by  his  experience  and organizational  skills  as  he 
had  already  proven himself  in  preparation  for  the Regained Territories Exhibition  (1948) 
and the first stage of reconstruction of Wroclaw22. The authorities were aware of the scale 




18 Construction  of  the  steel  plant  was  a  political  issue  from  the  beginning.  In  many  studies  the 
complicated  origin of the industrial complex was demonstarted –including economic, ideological 
and  propagandist  factors.  Comapre:  J.  Purchla,  Miasto niepokorne, znaczenie lat 1946‒1956 
dla rozwoju Krakowa,  [in:]  Kraków‒Małopolska w Europie Środka. Studia ku czci prof. Jana 
M. Małeckiego w 70 rocznicę urodzin, Kraków 1996, idem, Nowa Huta jako problem badawczy, [in:] 
Narodziny Nowej Huty. Materiały sesji naukowej odbytej 25 kwietnia 1998 roku,  red. J. Małecki, 
Kraków 1999.
19  It  should  be  stressed  that  the  general  concept  of  the  plan  was  to  some  extent  imposed  by  the 
Communist  decision­makers,  but  the  history  of  the  city  plan  requires  in­depth  studies  based  on 
the archival materials.
20 Compare:  J.  Duda,  H.  Kazimierski,  S.  Pochwała, Dziedzictwo przemysłowe kombinatu metalur-




in  tents. A moving  image  of  social  problems  occurring  in  the  “ideal”  socialist  city  was  created 
in 1955 by Adam Wazyk in the poem Pomeat dla dorosłych. However, it must be remembered that 
the poem has a political origin and was delivered in pre­thaw political climate. Compare. A. Ważyk, 
Poemat dla dorosłych i inne wiersze, Warszawa 1956. The same bad conditions were also a problem 
in Dimitrovgrad and Dunaújváros. Compare: P. Germuska, Between Theory and Practice: Planning 
socialist cities in Hungary, [in:] Urban Machinery: inside Modern European Cities, ed., M. Hard, 
T. Misa, MIT, 2008.
22 Compare: K. Kobylarczyk, Baśnie z bloku cudów. Reportaże nowohuckie, Kraków 2009.
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was able to talk with the authorities, while consistently defending his point of view23. Other 
members  of  the  team, were  “recruited” by Ptaszycki  very  quickly. Stanisław  Juchnowicz 
recalls, “one day in Warsaw Ptaszycki asked me: ‘we are building a city, are you interested?’ 








by Tadeusz Ptaszycki. To  control  the  chaos,  the  tasks were  clearly  separated,  some were 









did  not  treat  the  doctrinal  guidelines  very  seriously. However,  but  for  the  imposed  rules 
they would  certainly  have  created  a  different  city  based  on modernist  principles. Would 
it then be better? More authentic? Certainly different.
The  entire  investment  process  and  design,  especially  in  the  first  period  till  1953 was 
hurried and unstable25. The plan was subjected to constant transformations due to adjustments 
within  the  doctrine26  and  conflicts  within  the  party  which  had  an  impact  on  financing 
the construction industry and the construction norms.
In  spite  of  the  design  problems,  political  turmoil,  the  basic  urban  skeleton  of  the 
city  erected  in  1949‒1956 was  inextricably  bound with  the  doctrine  of  socialist  realism. 
The  spatial  concept  of  Nowa  Huta  is  most  often  associated  with  Baroque  inspirations, 




– z doświadczeń warsztatu projektowego, [in:] Nowa Huta – przeszłość i wizja…, op. cit., p. 26.
26 It  is worth  noting  that  the  socialist  realism  in  Poland  included  a  relatively  short  time,  the  years 



















The base  for  the urban  structure  are  three  streets: Roses Avenue,  clearly  separated by 





The  highlight  of  the  urban  structure  is  the  central  zone,  planned  as  a  political  center 
where the most important administrative (town hall) and cultural (Cultural Centre or Theatre) 
institutions would be established28.
At  the  last  stage,  the  Central  Square  was  surrounded  with  monumental,  five­storey 
residential houses designed by Janusz Ingarden in 1953. They had carefully designed facades, 
based on  the  three­part  composition  scheme, with  an  attic  at  the  top  and  an  open  arcade 
in the ground floor housing various services in interesting interiors29.
Considerable  interventions  in  the  space of  (old) Nowa Huta ended  in 1956. However, 
the  urban  layout  was  practically  completed  before  the  political  ‘Thaw’  and  retreat  from 
the socialist realism. Only the representative central part was not constructed. The tissue built 
in the period of the socialist realism fulfilled many of the existing rules of urban development. 
We  are  dealing  with  the  buildings  situated  along  the  streets,  broad  avenues,  squares, 
the  unfinished  but  accented  center.  Nowa  Huta,  its  urban  plan,  can  be  called  traditional 
with  historicist  buildings30.  The  city  has  avoided  excessive  monumentality,  lavishness, 





29  Interior  design  in  Nowa  Huta  indicates  close  relation  to  the  prewar  concepts,  especially  to  the 
tradition of ŁAD. Compare: L. Sibila, Nowohucki design…, op. cit.
30 Some  researchers  point  to  the  artificiality  of  the  socialist  realism  urban  tissue  and  suggest  that 
we are dealing with an illusion of urban character or historicity. Socialist realist games with the past, 
however, are a wider issue. Compare: K. Nawratek, Ideologie w przestrzeni, próby demistyfikacji, 
Kraków 2005.
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4. Nowa Huta and the idea of the housing estate
Nowa Huta’s  tissue  consists  of  autonomous  spatial  units  –  housing  estates  linked  by 
communication and viewing axes, implemented comprehensively with social and commercial 
infrastructure, greenery and small architecture, each designed for 5‒6 thousand inhabitants. 
A comprehensive approach  to design as  the answer  for  the human needs  is deeply rooted 
in  the  pre­war  concepts  –  the  Żoliborz  school,  social  housing  estates  and  neighborhood 
units31. Housing estates  in Nowa Huta, however, can hardly be  treated as an extension of 
the  pre­war  ideas  without  any  reservations.  The  spatial  and  social  program  of  Żoliborz 
housing estates was not imposed, although it may seem “authoritarian”, and it represented 
an alternative and was subject to public consultations (to same extent)32.
Blocks of flats  in Nowa Huta,  situated mostly along  the streets,  created clear quarters 
with  green  yards  (courtyards)  and  its  own  communication.  The  spacious  urban  interiors 
avoid (excessive) monotony, radical geometrization through various ways of “softening” the 








blocks  of  flats,  e.g.  Ostrava­Poruba35,  however,  the  spatial  concepts  of  the  residential 
complexes were often characterized by greater monotony and repetitiveness.
The housing estates in Nowa Huta represent the so called “ZOR” school of architecture36 
(the  uniformed,  simplified  forms  designed  in ZOR  architectural  studio),  but with  a more 
individualized  expression37. Despite  the  stylistic  (4­  and  5­storey  blocks,  elevation  based 
31 The problem of relation between the housing estates in Nowa Huta and the neighborhood units was 
noted by. Comapre: S. Juchnowicz…, op. cit., p. 182.
32 Compare:  B.  Brukalska,  Zasady społecznego projektowania osiedli mieszkaniowych,  Warszawa 
1948, p. 22.
33 The problem noted by Stanisław Juchnowicz, the interview, March 2012.
34 Compare: J. Żórawski, O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1973; Ch. Alaxander, Język 
wzorców, miasta-budynki-konstrukcja, Gdańsk 2008.





entirely  accurate,  however,  it  refers  to  a well­characterized  phenomenon. Compare:  J. Goryński, 
15 lat budownictwa ZOR, Miasto, 12/1963;  J. Dangel, T. Przeciszewski, T. Żarski, Budownictwo 
mieszkaniowe w latach 1950‒1955, Warszawa 1958.
37 Most  of  the  housing  estates  constructed  in  Poland  in  those  years  (1949‒1956)  represented 
fairly  typical,  conservative,  utilitarian  low­cost  architecture  deprived  of  excessive  (expensive) 
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on  the  three part composition scheme) and  technological uniformity (i.e. window frames) 
the  housing  estates  are  not  homogeneous  or  devoid  of  identity. They were  also  (almost) 
free  of  typical  buildings.  The  housing  complexes  were  designed  by  different  planners 




The  diversity  of  the  housing  estates  in  Nowa  Huta  was  determined  by  their  varying 
location  (peripheral  or  central)  or  the  shapes  of  the  plots  (irregular,  similar  to  a  square 
or  triangle). The differences  in  the  residential  tissue were  also  the  effect  of  the  changing 
directives  and  regulations  of  the  socialist  realism  doctrine. After  a  few  years more  strict 
standards and norms concerning the size of the yards, density of the buildings, population 





and  “C” were  constructed  (the  fourth  planned  complex  “D” was  completed  later), which 
filled Nowa Huta’s urban system based on radial arrangement39. The complexes were divided 
into smaller units – housing estates and these into smaller colonies40. The first settlements 
were  built  peripherally  (A­0  –  Na  Skarpie, A­1  South  ‒ Wanda, A­1  North  ‒ Willowe). 
Without  strict  standards,  these  units  are  characterized  by  low  levels  of  population  and 




The housing  estates  from  the  complexes  “B”  and  “C”,  constructed  later,  reperesented 
different  values  and  features.  They  formed more  compact  quarters  where  the  street  was 
often treated as an important element of composition. Blocks situated along the main axes 




of  rigorous  standards,  guidelines  and  financial  constraints  so  that  the  compositional  possibilities 
were limited to a few systems and types of objects. Architectural unification of the “land of ZOR” 
was increased by the use of the typical projects directory. Compare: M. Czerwiński, Kartki z różnych 

















the principles of  functionalism and  represent  the amorphisation of  the  space and blurring 
of the urban tissue.
Although  Nowa  Huta  was  one  of  the  most  prestigious  and  most  funded,  model 
constructions  of  the  6­year  Plan,  the  enormous  scale  of  the  city  exceeding  basically  the 
possibilities of the devastated country, led to the use of low­cost, repeatable solutions and 
technological  simplification.  Thus,  for  example  the  monumental  representative  blocks 
in  the  center  remained  unplastered  for  a  long  time,  they  also  had much  better  composed 
front  elevations  than  the  rear.  In Nowa Huta we  can  not  find  the  historical  quotes  (only 




It  might  be  added  that  housing  estates  in  Nowa  Huta  are  not  entirely  monolithic, 
homogeneous structures. They differ in the applied layouts and architecture, though created 
in the framework of the existing governmental guidelines. They constitute a space for living. 








central part ‒  the  southern part of  the Central Square with a  theater was not constructed, 
neither was the town hall square with office buildings. The basic skeleton of the city, though 
clear,  coherent  in  downtown  area may  seem  dysharmonious  because  of  this. Disturbance 
of the urban concept is not only perceived by the professionals (architects, urban planners) 
but  also by  the  space users,  inhibitants42. Unfinished city  centre  causes Nowa Huta  to be 





associated with a housing estate rather  than a city. However,  it  is worth to remember that 
a  coherent,  green,  well  organised  living  space,  without  (usually) monumentality  became 
the greatest value of Nowa Huta, not its representative center.





fact  can  be  explained  variously,  but  these  considerations  are  hypothetical.  The  creation 
of the center was a political act. The architecture should thus represent more dogmatically 
interpreted socialist realism, the ‘ideal’ representation which could serve as a model shown 
at  exhibitions  and  in  the  professional  magazines  (e.g.  “Architecture”).  The  most  widely 
commented  fragment  of  Nowa  Huta`s  space  required  more  time­consuming  preparation, 
especially that competitions were organised for individual buildings (e.g. the town hall) 43. 
The extended period of the construction of the central zone may also indicate the dominance 
of  the pragmatic  factors  (certainly  it has happened  in most Polish cities) over  ideological 
ones. The main  aim was  ensuring housing  and  the  social  infrastructure  necessary  for  the 
workers of the steel plant. Representative, monumental center at that time was a secondary 
need. Thus, the blocks, kindergartens, schools and health centers were constructed first.
The  designers’  approach  to  the  issue  of  Nowa  Huta  center  was,  however,  very 
serious. Tadeusz Ptaszycki, emphasized: “(...)  the designers,  the builders are aware of  the 
responsibility that rests on them in forming the socialist city center”44.The architects’ team 
worked on the detailed concept from 1951, although its general outline was known before45. 






The  concept  of  Nowa  Huta’s  center  was  presented  to  the  public  during  an  open  air 
exhibition  in  195247.  Central  zone was  to  be  stretched  between  two  squares:  the Central 






45 Compare: W. Komorowski, Architektura i urbanistyka Nowej Huty 1949‒1959, Rocznik Krakowski, 
t. LXXI, 2005, p. 189­214.
46 Compare: Z. Paszkowski, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką 
współczesną, Kraków 2012.
47 These exhibitions were  responsible  for promoting  the principles of  the unknown yet  the  socialist 
realism style and help in the creation of a new Polish architectural landscape.
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Square  and  the Town Hall Square. The monumental Central Square had a  shape close  to 













bounded by  the monumental  office buildings  ‒  symmetrical,  decorated with  neoclassicist 
details. The scale of the buildings and their form may be associated with the design of the 
eastern  side  of Marszałkowska  Street50.  In  the  central  part  of  the  square  the  Town  Hall 










were  strongly  intertwined. However,  it  is  difficult  to  designate  a  clear  boundary between 
politics, ideology, and architecture, building, urban space in the socialist realism period.
In one of such “visions” a reservoir was placed at the end of the main axis of the city 
(design  by  S.  Juchnowicz)  to which  led  the monumental  stairs  from  the Central  Square. 
The  reservoir  was  planned  as  a  part  of  a  bigger  recreational  area,  the  Southern  Park52. 
It  seems  that  the principal motivation  for  the development of  this plan was aesthetic, not 
ideological. The desire to close the main axis of the city center seems the most important one.
48 Squares, a major component of urban composition, are relatively well studied phenomenon. Compare: 
among others: T. Jastrząb, Place i rynki jako zagadnienia urbanistyczne, Poznań 2002.
49 A classical form was often chosen for this group of buildings.
50 This  refers  to  the competition organized at  the  turn of 1953‒1954 on  representative buildings on 
the eastern side of Marszałkowska Street in Warsaw.
51 For  some  theoretical  guidelines  can  be  regarded  those  set  by  H.  and  K. Wejchertów.  Compare: 
H. Adamczewska­Wejchert, K. Wejchert, op. cit. Zwraca uwagę na ten fakt również W. Komorowski, 
Architektura i urbanistyka…, op. cit., p. 200.
52 Compare: S. Juchnowicz, op. cit., p. 205.
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Due to high costs and difficulties  in realization of  the investment  it  remained only the 
vision. On the other hand, it  is worth to remember that the planned reservoir appeared on 














In  the  reality  of  the  ‘Thaw’  it  represented  condemned  ideology  and  unwanted  historical 
architecture.





of  a  visually more  attractive  area,  but  also  artificial,  intended  for  the  community  not  for 
the individual56. On the one hand architecture could  then become a  theatrical scenery and 
the buildings a background devoid of materiality. On the other hand, certainly there would 
appear a completely new architectural quality. However, would we then  deal with a living 
authentic  space  or  rather  artificial  monumental  scenography?  Certainly,  there  is  no  one 
answer here, especially that the perception of space is conditioned individually.
It  is  also worth  remembering  that  a  contemporary  nostalgia  for  the  unrealized  vision 
of  Nowa  Huta’s  center  has  multiple  sources.  It  incorporates  both  the  desire  to  improve 
the urban tissue and a certain aspiration to determine its identity.
53 Compare: E. Dubiel, S. Gawroński, K. Walasz, Przyrodnicze walory Nowej Huty, [in:] Nowa Huta, 
op. cit., p. 22.
54 This phenomenon can be noted in the case of reconstruction of destroyed urban centers, not only 
in  Warsaw,  but  also  the  so­called  Regained  Territories.  It  is  worth  recalling  that  the  national 





6. Nowa Huta – a contemporary idea. The city’s life after life57







potential which  resulted  from  the  universal  values  of  the  spatial  layout  and  architecture. 
European post­Soviet  industrial cities built at  the same time in compraison to Nowa Huta 
seem to be large housing estates with blurred centers and not cities with clearly defined living 
















The manifestation  of  the  creative  freedom  became  the  so­called  ‘Swedish  block  of  flats’ 
designed by Marta and Janusz Ingarden after their visit to Sweden62. Most of the designers, 
57 Compare: W. Tomasik, Okolice socrealizmu. Prawie tuzin szkiców, Bydgoszcz 2009.






60 The architects` debate when  the socialist  realism doctrine was condemned  took place  in  the year 
1956.




except  from  e.g.  Stanisław  Juchnowicz,  never  retured  to  designing  in Nowa Huta,  some 





plastered,  the  social  and  technical  infrastructure was  built  (more  schools,  kindergartens). 





and  socialist  cities  ingeneral.  It  stressed  the problem of oppression and  the  lack of  space 
to operate.  In particular,  the “wrong” political past of Nowa Huta was emphasized. After 
the fall of communism and censorship, in a free democratic country, new representations and 
myths appeared65. The negative  image of  the city symbolising  the evil communist system 
dominates, portraying Nowa Huta as  alienated and deprived of identity.
6.2.  Nowa Huta, the reactivated idea
After  the  periods  of  oblivion of Nowa Huta  during  the  ‘thaw’  and  the  transformation 
period,  a  time  of  rehabilitation  and  learning  about  its  heritage  came  in  the  21st century. 




depopulation,  poverty),  spatial  (progressive  degradation  of  the  urban  tissue)  and  cultural 
(loosening of social bonds,  the problem of determining the  identity of  the city) or natural 
dimension (environmental pollution)66. Today, however,  these problems are  in many areas 
resolved. The citizens` satisfaction from their living space has also improved. What is more, 
the  inhabitants  developed  local  pride which  resulted  largely  from  a  better  understanding 
of the city`s history and a greater awareness of its value.
The  first  interest  in  the  areas  of  (old)  Nowa  Huta  can  be  noted  in  the  1980s  when 




64 Compare: Moja Nowa Huta 1949‒2009. Wystawa jubileuszowa, curator L. Sibila, Kraków 2009.






Square  area. The  subsequent  implementation  of  the  Center  „E”  differs  from  the  original 
design67.
However,  the positive verification of  the urban tissue happened only after 2000 which 















was organised (Nowa Huta of the Future). The priority became the development of the eastern 
part of Cracow, new investments and the revitalization of degraded postindustrial areas. The 
winning concept was created by Arca (an architectural studio from Gliwice) and envisaged 








Nowa  Huta  should  be  seen  as  a  European  phenomenon.  Such  a  special  evaluation 
results  from the uniqueness of  its spatial  layout, architecture, history. Nowa Huta,  though 
unfinished,  became  a  comprehensive  city  to  live. On  the  one  hand  it  represents  socialist 
67 The housing estate was constructed in the years 1988‒1995. Compare: Postmodernizm jest prawie 
w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji, Warszawa 2012, p. 41; B. Bałdys, 








realism, on  the other hand  it  is difficult  to evaluate and classify. We are dealing with  the 















szych miast  socjalistycznych  powstałych  na  początku  lat  50.  w  tzw.  Europie  Środkowo­
­Wschodniej3. Współcześnie zaś stała się zabytkiem pretendującym do miasta dziedzictwa 
światowego. Coraz liczniejsze publikacje o Nowej Hucie powstające na fali jej popularności 










3  Termin  Europa  Środkowo­Wschodnia  budzi  wiele  kontrowersji,  politycznie  uwikłane  pojęcie 
i złożone zagadnienie stanowi tylko rodzaj określenia geograficznej przynależności i nie jest przed­
miotem badań tego krótkiego szkicu.
4  Nowa Huta współcześnie  odczytywana  jest  zarówno  jako  ładne,  zielone,  przyjemne miejsce,  ale 



























ane, „zwierzęce, krótkie i bez słońca”. Por. E. Majewska, Nowa Huta jako projekt utopijny. Szkic 




Nowa  Huta  to  często  miejsce  mało  wyraziste.  Por. Zrozumieć Nową Hutę,  red. A.  Kurkiewicz, 
Kraków 2008. O wierunkach, reprezentacjach ciekawie pisze Ł. Stanek. Por. Ł. Stanek, Nowohuckie 
symulacje: polityka tożsamości i konsumpcji w przestrzeni Nowej Huty, [w:] Futuryzm miast prze-
mysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty, red. M. Kaltwasser, E. Majewska, K. Szreder, Kraków 
2007, s. 292­305.
6  Por. K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1983.
7  Zwraca również uwagę na ten fakt W. Komorowski. Por. W. Komorowski, Wartości kulturowe Nowe 
Huty. Urbanistyka i architektura, [w:] Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszone-
go, red. J. Salwiński, J. Sibila, Kraków 2008. Pomimo upływu czasu wydaje się, że ta luka badawcza 
nie została jeszcze uzupełniona. Ważniejsze współczesne pozycje bibliograficzne dotyczące nowo­
huckiej architektury to (wybór): Nowa Huta-architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowa-
ne projekty, red. A. Biedrzycka, Kraków 2007; Nowa Huta – przeszłość i wizja…, op. cit.; L. Sibila, 
Nowohucki design. Historia wnętrz i ich twórcy w latach 1949‒1959, Kraków 2007; M. Miezian, 




2. Nowa Huta i idea miasta socjalistycznego8
Historia Nowej Huty nierozerwalnie wiąże się z nową jakością procesów urbanizacyj­
nych,  które  zaczęły  rysować  się w  Europie  Środkowej  po  zakończeniu  II  wojny  świato­
wej. Przyjęty wówczas ustrój wcisnął urbanistykę w upolitycznione i zinstytucjonalizowa­
ne,  ramy  funkcjonowania. Egzemplifikacją  tego  zjawiska  stały  się miasta  socjalistyczne9. 
Te pierwsze przemysłowe miasta  „nowych  ludzi” ‒ pokazowe, najbardziej prestiżowe  to: 
Dymitrovgrad w Bułgarii, Eisenhuttenstadt w Niemczech, Dunaujvaros na Węgrzech, dziel­
nica­miasto Ostrava – Poruba czy właśnie polska Nowa Huta10. Odgórnie planowane, cen­















8  Próbę wpisania Nowej Huty w szerszy kontekst urbanistyczny uczynił m.in. A. Lorek, Nowa Huta 
na tle miast socrealistycznych,  [w:] Nowa Huta – architektura…, op. cit.. wcześniej zaś w pracy 
doktorskiej napisanej na Wydziale Architektury PK; Bardzo szerokie tło dla Krakowa (oraz Nowej 
Huty)  rysuje w swoich publikacjach J. Purchla. Por. m.in. J. Purchla, Kraków w Europie Środka, 
Kraków 2000; pewną próbę komparatystycznego spojrzenia podjęła A. Sumorok, The socialist city 







11 O doktrynie  i  stalinowskiej architekturze w ZSRR pisze min. V. Paperny, Architecture in the age 
of Stalin. Culture Two, Cambridge University Press, 2002.
12 Ta  polska,  na  której  doszło  do  wprowadzenia  zasad  realizmu  socjalistycznego  miała  miejsce  
w czerwcu 1949 r. Por. O polską architekturę socrealistyczną, Materiały z krajowej partyjnej narady 
architektów z dnia 20–21.VI.1949 w Warszawie, Warszawa 1950.





nego  społeczeństwa.  Istotnym  ich komponentem  stawała  się  odpowiednio  zorganizowana 

















du  zastanego,  przestrzeń  dla  zbiorowości  nie  dla  jednostki.  Z  drugiej  zaś  strony, w myśl 
doktryny, przestrzeń dla człowieka, „humanistyczna”.





14 Doktrynę  realizmu  socjalistycznego  na  gruncie  sztuk  plastycznych  i  architektury  przedstawia 
chyba najpełniej W. Włodarczyk. Por. W. Włodarczyk, Socrealizm, sztuka polska 1949‒1954, Pa­
ryż  1986.  Jedno  z  pierwszych  zaś  opracowań  architektonicznych  przedstawił  K.  Stefański.  Por. 




[in:] European Urban and Regional Studies, 7 (2), 99­118; City after socialism: urban and regional 
change and conflict in post-socialist societies, ed. G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelenyi, Cambridge 
1996; M. Czepczyński, Przestrzenie miast postsocjalistycznych: studia społecznych przemian prze-
strzeni zurbanizowanej, Gdańsk 2006; B. Jałowiecki, S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspek-
tywie socjologicznej, Warszawa 2002.
16 Wystarczy  wspomnieć  wiersz W.  Szymborskiej,  Na powitanie budowy socjalistycznego miasta. 
Co ciekawe właśnie  taki upraszczający obraz miasta  rozpięty został w znacznej części pomiędzy 
dwoma,  dość  programowymi  utworami,  tym  wymienionym  wyżej  afirmacyjnym  i  krytycznym, 
kończącym socrealizm, Poematem dla dorosłych, Adama Ważyka.
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władzą17. W praktyce  jednak  często mamy do  czynienia  z  układami  znacząco odmienny­
mi  od  tych  „idealnych”,  doktrynalnych18.  Socrealizm?  Kolonializm?  Polska  interpretacja 
socrealizmu?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Nowa Huta z pewnością stanowi mia­























Bolesława Bieruta Sześcioletni Plan Odbudowy Warszawy. Realizm socjalistyczny w architekturze 
w najczystszej, dogmatycznej postaci objawił się bowiem w planach i projektach. Krótki czas trwa­










19 P. Winskowski, Architektura polska lat 50. – idee zbiorowe i indywidualne, [w:] Futuryzm miast…, 
op. cit.
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20 Budowa  kombinatu  na  co wskazują  badacze  tematu,  od  początku  była  zjawiskiem  politycznym. 
Wielokrotnie wskazywano na skomplikowaną genezę powstania huty, na przesłanki ekonomiczne, 
ideologiczne, propagandowe. Por. J. Purchla, Miasto niepokorne, znaczenie lat 1946‒1956 dla roz-
woju Krakowa, [w:] Kraków‒Małopolska w Europie Środka. Studia ku czci prof. Jana M. Małeckie-
go w 70 rocznicę urodzin, Kraków 1996, idem, Nowa Huta jako problem badawczy, [w:] Narodziny 
Nowej Huty. Materiały sesji naukowej odbytej 25 kwietnia 1998 roku, red. J. Małecki, Kraków 1999.
21 Z  pewnością  plan  zasadniczy  został  narzucony  przez  decydentów,  szczegóły  jednak  przybierają 
dość niejasny, anegdotyczny charakter i wydaje się, że geneza planu miasta wymaga pogłębionych 
studiów.
22 Por. J. Duda, H. Kazimierski, S. Pochwała, Dziedzictwo przemysłowe kombinatu metalurgicznego 
w Nowej Hucie. Wstępne rozpoznanie na przykładzie walcowni zgniatacz,  [w:] Nowa Huta prze-
szłość…, op. cit., s. 144.




Adama Ważyka w Poemacie dla dorosłych. Pamiętać jednak też należy, że Poemat ma genezę poli­
tyczną i powstał w przedodwilżowym klimacie. Por. A. Ważyk, Poemat dla dorosłych i inne wiersze, 
Warszawa 1956. Analogiczna, zła sytuacja społeczna i bytowa ludności była w Dymitrovgradzie czy 
Dunaujvarosie. Por. P. Germuska, Between Theory and Practice: Planning socialist cities in Hunga-
ry, [w:] Urban Machinery: inside Modern European Cities, ed., M. Hard, T. Misa, MIT, 2008.
24 Tadeuszowi  Ptaszyckiemu  poświęcony  został  jeden  z  reportaży  nowohuckich  Katarzyny  Koby­


































28 O  samej organizacji Miastoprojektu  i  twórcach Nowej Huty pisze m.in. L. Sibila. Por. L. Sibila, 
Nowa Huta – architektura i twórcy „miasta idealnego”, [w:] Nowa Huta – architektura i twórcy…, 
op. cit., s. 44­47.
29 Zwraca na to uwagę m.in. S. Juchnowicz. Por. S. Juchnowicz, Nowa Huta – z doświadczeń warszta-
tu projektowego, [w:] Nowa Huta – przeszłość i wizja…, op. cit., s. 26.









































elewacjach,  opartych  na  trójdzielnej  kompozycji  elewacji,  otrzymały w  partii wieńczącej 
wydatną attykę, zaś w strefie przyziemia podcienia mieszczące lokale usługowe o ciekawie 
rozwiązanych wnętrzach33.


















W  przypadku  Nowej  Huty  najwięcej  stylistycznych  odniesień  zaczerpniętych  zostało 
z renesansu. Detale zgodnie jednak z postulatami doktryny, zostały „przepracowane”, synte­
tycznie potraktowane, często ze względów pragmatycznych, oszczędnościowych. Ozdabiają 
przede wszystkim  reprezentacyjne  budynki  użyteczności  publicznej,  rzadziej mieszkanio­
we. Najczęściej  jednak  socrealistyczna  narodowość  sprowadza  się  do  zastosowania  „pol­
skiej” attyki.
4. Nowa Huta i idea mieszkaniowa
Podstawę kompozycyjną miasta Nowa Huta tworzą wyodrębnione, autonomiczne, jed­
nostki przestrzenne ‒ osiedla mieszkaniowe, powiązane poprzez osie komunikacyjne i wi­




ki sąsiedzkiej37. Osiedla nowohuckie  trudno  traktować  jednak  jako przedłużenie  idei mię­













38 Barbara Brukalska  pisała,  że  „wytyczna  totalizmów  zawiera  postulat w myśl,  którego,  życie  tak 
samo publiczne, jak i osobiste mieszkańców ma być przez specjalny aparat wychowawczy kierowa­
ne i nadzorowane w ramach ideologii obowiązującej doktryny”. Por. B. Brukalska, Zasady społecz-






spoistej40.  Formy  jednoznacznie  interpretowanej,  przez  co  bardziej  komfortowej  i  dającej 








Osiedla nowohuckie  reprezentują  „zorowską  szkołę  architektoniczną”42,  ale o bardziej 
zindywidualizowanym wyrazie43. Mimo  stylistycznej  (4‒5  kondygnacyjny  blok,  elewacja 
oparta na trójdzielnym schemacie kompozycyjnym) i technologicznej uniformizacji (np. sto­
larka  okienna)  nie  stanowią  jednorodnej,  pozbawionej  własnej  tożsamości  i  wyrazistości 




każdej  z  kolonii,    jednak w  ramach nadrzędnej,  spajającej  całość koncepcji  przestrzennej 
opracowanej przez Tadeusza Ptaszyckiego.
40 Por. J. Żórawski, O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1973. Na istnienie języka wzorców 
zwraca zaś uwagę m.in. Ch. Alaxander, Język wzorców, miasta-budynki-konstrukcja, Gdańsk 2008.




wa  ‒ DBOR, CZBOR. Dlatego  termin  budownictwo ZOR  nie  jest  do  końca  precyzyjny,  jednak 
doskonale charakteryzuje zjawisko. Por. J. Goryński, 15 lat budownictwa ZOR, Miasto, nr 1, 1963; 
J. Dangel, T. Przeciszewski, T. Żarski, Budownictwo mieszkaniowe w latach 1950‒1955, Warsza­
wa 1958.





oraz  drastyczne  ograniczenia  finansowe  zawężały  możliwości  kompozycyjne  do  kilku  układów 
i typów obiektów. Unifikację architektoniczną „krainy ZOR” pogłębiał fakt korzystania z katalogu 










Z  czasem  bowiem  „usztywniono” wytyczne  socrealizmu,  wprowadzono  bardziej  rygory­
styczne standardy i normatywy dotyczące wielkości przestrzeni wewnątrzblokowych, inten­
sywności zabudowy, zaludnienia (z 200 do 700 osób na hektar przy osiedlach obrzeżnych)44. 
























Najpóźniej  wzniesione  zostały  zespoły  mieszkaniowe,  najbardziej  monumentalne, 





46 Bardziej  szczegółowy  opis  poszczególnych  osiedli  odnaleźć  można  u W.  Komorowskiego.  Por. 
W. Komorowski, op. cit.

















tj.  attyki),  brak  także  programu  ikonograficznego  czy  elementów  propagandy  wizualnej. 








dla całości miasta­dzielnicy.  Istotne dla kreacji owej holistycznej przestrzeni  jest  również 
dominacja układów niezwykle przejrzystych. Współcześnie  jednak wydaje się, że  jednym 
z  najważniejszych  elementów  pomagających  w  dostrzeżeniu  nowohuckiej  spoistości  jest 
zieleń.
5. Nowa Huta idea nieskończona. Renesansowe eldorado 
czy monumentalna dekoracja?48
Nowa Huta miasto nieukończone to często przywoływane, choć w różnych kontekstach, 








Nowa Huta – architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty, red. A. Biedrzycka, 
Kraków 2007.
49 Dodać można, że wciąż pojawiają się pomysły na „skończenie” Nowej Huty, konkursy związane 
chociażby  z  domknięciem  Placu  Centralnego.  Jedną  z  pierwszych  takich  prób  podjęto  jeszcze 
w latach 80., wraz z konkursem na Centrum E w Nowej Hucie wygranym przez Romualda Loeglera.
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stawę urbanistyki  tego okresu.   Centrum rozumiane  jako wizualnie wyodrębnione  (dzięki 









komentowany  fragment  nowohuckiej  przestrzeni  wymagał  więc  bardziej  czasochłonnego 





tacyjne,  zmonumentalizowane centrum stanowiło w  tym momencie  zdecydowanie drugo­
rzędną  potrzebę. W  pierwszej  kolejności wznoszono  bloki,  przedszkola,  szkoły  i  ośrodki 
zdrowia.
Do zagadnienia centrum podchodzono w Nowej Hucie jednak bardzo poważnie. Tade­






50 Bardzo  często  spotkać  się można  z  komentarzami  internautów  (młodych?),  że  „szkoda  ratusza”, 








































55 Od  czasów  antyku  przez  renesans,  po  klasycyzm,  klasycyzm  rewolucyjny, miasto  doby  przemy­
słowej  czy  Le  Corbusiera  z  mniejszym  lub  większym  powodzeniem  próbowano  wdrożyć  wiz­
ję  przestrzeni  totalnej,  najczęściej  opartej  na  zasadach matematyki,  geometrii,  która  pokonałaby  
chaos otaczającego świata. Por. Z. Paszkowski, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego 
związki z urbanistyką współczesną, Kraków 2012.
56 Takie pokazy służyły często do upowszechniania zasad nieznanego jeszcze dobrze realizmu socja­
listycznego i kreacji architektonicznego obrazu nowej Polski.
57 Place,  niezwykle  ważny  element  kompozycji  urbanistycznej  stanowią  dość  dobrze  przebadane  





60 Problem  narodowej  formy  stanowi  bardzo  złożony  problem  znaczniej  wykraczający  poza  ramy 



























miejską  sylwetę.  Stworzono  pewną  historyzującą  „wizję”  zgodną  z  duchem  socrealizmu, 
tego moskiewskiego wzbogaconego  o  elementy własne,  tzw.  narodowe.  Pamiętać  jednak 
warto, że (w dyskursie przynajmniej tym oficjalnym) chodziło nie tyle o wierność pierwo­
wzorom, a  raczej o budowanie nowej świadomości, kreowanie obrazu przeszłości, wybór 





Por. H. Adamczewska­Wejchert, K. Wejchert, op. cit. Zwraca uwagę na  ten  fakt  również W. Ko­
morowski, Architektura i urbanistyka…, op. cit., s. 200.
62 Por. S. Juchnowicz, op. cit., s. 205.
63 Por. E. Dubiel, S. Gawroński, K. Walasz, Przyrodnicze walory Nowej Huty, [w:] Nowa Huta, op. cit., 
s. 22.

























6. Nowa Huta – idea współczesna. Życie pośmiertne Nowej Huty67
Nowa  Huta  zmierzyć  musiała  się  z  wyjątkowo  trudną  dla  niej  w  wymiarze  kulturo­
wym,  społecznym,  politycznym  i  ekonomicznym  transformacją  systemową,  deindustria­
lizacją  oraz  dziedzictwem  (post)socjalistycznym. Dziś wydaje  się,  że  została  pozytywnie 
zweryfikowana przez  czas.  Świadczyć o  tym może decyzja wpisania  układu urbanistycz­
nego miasta­dzielnicy do rejestru zabytków, konkursy urbanistyczne, zainteresowanie me­
diów, lokalny aktywizm i działalność kulturalna. Dobrze oceniona została także w rankin­




























































































77 Osiedle realizowane było w latach 1988‒1995. Por. Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska 











dążąc nie  tylko do  rewitalizacji  starej Nowej Huty,  ale przede wszystkim do  rehabilitacji 
zdegradowanych  terenów  poprzemysłowych  oraz  ich większej  integracji  z miastem. Od­




W  2012  roku  zorganizowano  międzynarodowy  konkurs  o  charakterze  koncepcyjnym 
Nowa Huta przyszłości  dotyczący  rozwoju właśnie wschodniej  części  Krakowa,  nowych 
inwestycji  i  rewitalizacji  zdegradowanych  terenów  poprzemysłowych.  Zwycięski  projekt 
z  biura Arca w Gliwicach  przewidywał  stworzenie  Parku Naukowo­Technicznego, w  ra­
mach jej zaplecza stworzenie dzielnicy mieszkalno­usługowej84. Dodatkowo przewidziano 
dwa  wysokościowce  tworzące  rodzaj  bramy miejskiej,  wizytówki  dla  wschodniej  części 
Krakowa,  jej swoistej  identyfikacji przestrzennej. Ta ożywiona postindustrialna przestrzeń 
miałaby być doskonale skomunikowana z centrum dzięki stworzeniu zintegrowanego węzła 














81 Wszystkie  informacje  na  temat  rewitalizacji Nowej Huty  pochodzą  ze  strony  internetowej www.
rewitalizaja.krakow.pl. Por. Lokalny Program Rewitalizacji dla „Starej” Nowej Huty, Kraków 2007.
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